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ABSTRAKT
Në vendin tonë në literaturën e cila i dedikohet trajtimit të koncepteve të menaxhimit dhe
menaxhmentit në përgjithësi, fare pak i kushtohet rëndësi çështjes se si këto funksione dhe
teknika duhet të jenë të rregulluara dhe bazuara në legjislacionin pozitiv dhe mbi parimet e
të drejtës kontraktore. Përderisa konceptet lidhur me përformancat e nevojshme
menaxheriale që i dedikohen proceseve të planifikimit, drejtimit, udhëheqjes, organizimit,
koordinimit dhe kontrollit të veprimtarive në sektorin privat, janë analizuar dhe kanë
përparuar në nivelin e dëshirueshëm, të tilla nuk evidentohen të jenë edhe në sektorët e
administratës publike të vendit tonë. Sistemi shoqëror i një shteti edhe pse i ndarë në
segmente të caktuara duhet të funksionoi korrekt vetëm atëherë kur edhe menaxhimi si një
proces ose proceseve komplekse zbatohen edhe nga institucionet e administratës shtetërore
duke i kushtuar të njëjtën rëndësi përformancës së të punësuarve dhe mbi bazën ligjore.
Pavarësisht se a trajtohet çështja në sektorë shtetëror, publik ose privatë është e nevojshme
që të kemi njohuri të mjaftueshme se çka duhet dhe si duhet të konceptohet një kontratë
mbi menaxhimin e ndërmarrjeve biznesore. Andaj ky punim pretendon që nëpërmjet
identifikimit dhe trajtimit të elementeve të kontratës së menaxhimit të ndërmarrjeve të
ofrojmë dy çështje kryesore; së përcaktimin e natyrës juridike të kësaj kontrate dhe
vetëdijesimin e palëve eventuale kontraktuese për mundësitë, përparësitë, dobësitë dhe
rreziqet që prodhon kjo kontratë.
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1

HYRJE

Kontrata është burim më i rëndësishëm i detyrimeve në kuadër të së drejtës detyrimore dhe
njëkohësisht paraqet një institucuionin qendror në kuadër të komunikimit juridik në mes të
palëve kontraktuese. Nga kjo del se kontrata është fakt juridik rëndësi në lëmi të ndryshëm
(apo degë të ndryshme juridike e ekonomike) si në të drejtën ndërkombëtare, ashtu edhe në
të drejtën familjare, në të drejtën civile, në të drejtën biznesore. Baza e lidhjës së kontratës
është arritja e ndonjë rezultati të caktuar në mes të palëve kontraktuese e cila ka për qëllim
të krijojë, të ndryshojë ose të shuaj një marrëdhënje të caktuar juridike. Në teorinë juridike,
kontrata zakonisht definohet si pëlqim i vullnetit në mes të dy apo më shumë palëve deri të
e cila viemë qëllim të konstatimit, ndryshimit ose pushimit të ndonjë marrdhënje
detyrimore juridike. Kjo nënkupton faktin se kontrata është rezultat i dëshirës së palëve
kontraktuese dhe se ato ekzkluzivisht përcaktojnë këtë dëshirë dhe që në shkencën jurudike
quhet “parimi i autonomisë së vullnetit”. Aprovimi dhe respektimi i këti parimi ka ardhur
në shprehje si rezultat i asaj që palët lidhur më rregullimin e çështjeve të tyre shumë më
mirë do të mund ti përcaktonin kushtet dhe rrethanat në kontratë se sa shteti te ndërhyjë më
dispozita juridike. Kontrata konsiderohet si kategori juridike më dinamike dhe elastike.
Zhvillimi i madh i shkencës, teknikës dhe teknologjisë bashkëkohore ka kushtëzuar lidhjen
e një numri të madh dhe të lloj-llojshëm kontratash. Tek disa shtete me kontratë bartet
pronësia (Kodi Civil Francez), kurse te disa të tjera ajo është bazë për kalimin e pronësisë
(Kodi Civil Gjerman, LMD).
Fusha e zbatimit të kontratës është e gjërë. Ajo zbatohet në të gjitha degët e së drejtës. Në të
drejtën biznesore më së shumti zbatohet kontrata për qarkullimin e mallrave dhe për
kryerjen shërbimeve. Në të drejtën ndërkombëatere publike me anë të kontratës rregullohen
marrëdhëniet midis shteteve. Në të drejtën financiare kontratat zbatohet në rregullimin e
transakcioneve të ndryshme financiare.1
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SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Francesco Galgano - Kontrata nuk është akt a po marrëveshje e thjeshtë dhe ekskluzive
formale.Ajo ka formën, elementet qenësore dhe përmbajtjen e saj.Marrëveshja përveq
kësaj,për ta lidhur një kontarat,lypset përmbushur edhe disa kushte.Ato janë të përgjithshme
dhe të veqanat. Në kushtet e përgjithshme për lidhjen e kontratës bëjnë pjesë: a) Aftësia
punuese e palëve; b) Shprehje vullnetit ,përkatësisht pajtimi i vullnetit të palëve; c) Objekti
apo lënda e kontratës; d) Baza e kontratës. Këto lypset të përmbushën për të gjitha llojet e
kontratave dhe ato duhet të plotësohet në mënyr komulative,në mënyr që të kemi lidhje të
plotfuqishme të kontratës.
Armand Krasniqi - Kontrata është burim më i rëndësishëm i detyrimeve në kuadërtë së
drejtës detyrimore dhe njëkohësisht paraqet një institucuionin qendror në kuadër
të komunikimit juridiknë mes të palëve kontraktuese. Nga kjo del se kontrata ështe fakt
juridik rëndësinë lëmënjtë të ndryshëm (apo degë të ndryshme juridikee ekonomike) si në
të drejtën ndërkombëtare, ashtu edhe në të drejtën famljare, në të drejtën civile, në të
drejtën biznesore. Baza e lidhjës së kontratës është arritja e ndonjë rezultati të caktuar në
mes të palëve kontraktuese e cila ka për qëllim të krijojë, të ndryshojë ose të shuaj një
marrëdhënje të caktuar juridike.
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2.1 PËRKUFIZIMI I KONTRATËS
Kontrata është marrëveshje në mes palëve, ligjërisht e zbatueshme.Ajo është marrvëshje e
dy apo më shumë përsonave ,me të cilën krijohen,ndryshohen ose shuhet një marrëdhënie
detyrimi.Kontrata është edhe akt,veprim,punë juridiko biznesore e dyanshme,e dy emë
shumë palve kontraktuese krijojnë,ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike.
Prandaj kontrata është edhe marrëdhënie apo ndërlidhje juridike me shpërbilm apo pa
shpërblim, në mes të palëve-rregulluara sipas të drejtës.Kontrat në të njëjten kohë është
edhe burim shumë i rëndësishem material i të drejtës së detyrimeve dhe është
vepër,instutucion dhe sintez e së drejtës si tërësi e moralit.Përjashtimisht kontratat mund të
jen edhe akt i vullnetit të njëanshëm.Me emertimin e kontratës në teorinë dhe praktikën
juridike dhe biznesore,përdoren terme nga më të ndryshmet si: kontratë marrëveshje ujdi
dakord ose akordim convent traktat aranzhman hollim. Kontrata si punë juridikubiznesore,si ekonomike,ka rëndësi të vacantë e të vazhduesheme; veçmas në qarkullimin e
mallrave dhe shërbimeve,si në nivel nacional ashtu edhe atë ndërkombëtar, ashtu edhe në të
drejtën familjare, në të drejtën civile, në të drejtën ekonomike si dhe tek e drejta në turizëm
dhe hotelieri. Kontrata është punë juridike e dyanshme me anë të së cilës krijohet,
ndryshohet marrëdhënia ekzistuese e detyrimit, përkatësisht me anë të saj shuhet detyrimi
.Kontrata është burim kryesor dhe më i rëndësishëm i marrëdhënieve juridike e sidomos
atyre detyrimore dhe afariste.
Kushtet e përgjithshme për lidhjen e kontratës. Kontrata nuk është akt a po marrëveshje e
thjeshtë dhe ekskluzive formale.Ajo ka formën, elementet qenësore dhe përmbajtjen e
saj.Marrëveshja përveq kësaj,për ta lidhur një kontarat,lypset përmbushur edhe disa
kushte.Ato janë të përgjithshme dhe të veqanat. Në kushtet e përgjithshme për lidhjen e
kontratës bëjnë pjesë: a) Aftësia punuese e palëve; b) Shprehje vullnetit ,përkatësisht
pajtimi i vullnetit të palëve; c) Objekti apo lënda e kontratës; d) Baza e kontratës. Këto
lypset të përmbushën për të gjitha llojet e kontratave dhe ato duhet të plotësohet në mënyr
komulative,në mënyr që të kemi lidhje të plotfuqishme të kontratës.
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a) Aftësia punuese e palëve –si kush i përgjithshem për lidhjen e kontratës,ndërlidhët me të
drejta dhe detyrimet e personit që lidhë një kontratë.Pra përsoni që krijon të drejta dhe
detyrime,duhet të ketë edhe cilësi dhe aftësi të nevojshme . Aftësia punuese për të
kontraktuar lypset të ketë edhe presion fizik edhe juridik. Këtë aftësi në të drejtat nacionale
person i fiton kur e ploteson moshën madhore;ndaj edhe mund te merr veprime te caktuara
juridike.Andaj për lidhjen e një kontrate të plotfuqishme dhe valide,është e nevojshme që
palët kontraktuese,të ken aftësi punuese.
b) Pajtimi i vullnetit të palëve-është një tjetër kusht i përgjithshëm pë lidhje të kontaratës.
Për të pasur vullnet konsesual të palvë kontraktuese,ai duhët të jetë i dyanshëm,serioz i
shprehur çartë dhe shprehimisht-,në mënyrën që të përmbushet ky kusht i përgjithshëm dhe
që të pasojë lidhja e kontratës. Kontrata është lidhur,atëher kur palët janë akorduar përkitazi
me elementet qenësore të saj. Po këto elemente esenciale,kontratat nuk mund të lidhet.
c) Objektivat apo lënda e kontratës-është një kusht i përgjithshëm,pa përmbushjen e të
cilit,nuk mund të flitet për lidhjen apo ekzistim të kontratës. Objekt i kontratës mund të jetë
sendi i luajtshëm i paluajtshëm dhe i konsumushëm,por mund të drejtat reale edhe ato të
detyrimeve.Për të pasur efektet juridike lënda a objekti i kontratës,duhet te ket cilësi të
caktuara. Pra lënda e kontratës që të jetë: E mundshme, e caktuar, e lejuar. Objekti i
kontrates është i mundshëm nëse lënda mund të ekzekutohet në mes të palëve. Në
qarkullimin juridiko-biznesor mund të ndodhin situate të pamundësisë objektive(kur
s’mund ta përmbush kontratën,sepse qellimi nuk preket me dorë. Pamundësia objektive
(kur obligohet dikush të skulputurojë e nuk e bën atë).
d) Bazat e kontratës-është kusht qenësor i domosdoshëm dhe i përgjithshëm për lidhjen e
saj. Pa bazë të kontratës,kontrata është inekzistent. Baza e kontratës duhët të ekzistojë që në
momentin e lidhjes së kontratës, ajo është e përhershme dhe e përgjithshme për çdo lloj
kontrate,por dallohet nga kontrata në kontratë, është rregull që çdo kontratë ka ketë bazën e
vetë. Mirëpo,mund të ndodhë edhe të mos ketë bazë kontrata. Kjo mungesë e bazës së saj
mund të shkaktohet në çastin e lidhjës së kontratës. Ndodhë ndonjëherë në praktikë,që edhe
baza e kontratës të jetë fiktive. Kjo ngjan atëherë kur palët kontraktuese me qëllim e
mshefin bazën e vërtetë të kontratës-ndaj personave të tretë. Këshut ndodhë në rastet kur
palët lidhin kontratë për tu shmangur pagesës së tatimit,për të mos i përmbushur detyrimet
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dhe për mos dhënjën alimentacionin. Në situate kur baza e kontratës është fiktive,mungon
ose është e ndaluar,kontrata është e pavleshme. Kontratat kanë edhe matësin e tyre. Mirpo
motivi i kontratës manifestohet si qëllim i tërthortë për lidhjen e kontratës ose për krijimin e
detrimit. Ky motiv nënkupton faktorin e brendshëm psikologjik,si dëshirë të palës që të
vendosë për lidhjen e kontratës dhe jo si kusht.
2.1.1 Forma e kontratës

Format e kontratës është si kusht i vaçantë për lidhjen e disa kontratave,është mënyra e
artikuluar të palëve kontraktuese. Forma e kontratës është mënyrë e shprehjes së vullnetit të
palëve. Vullneti mund të shprehet në forma të ndryshme(me gojë,me shkrim dhe me
veprimin e shenjave konkludente),por ai duhet të jetë i shprehuri kuptueshëm dhe të
artikulojë përmbajtjen e kontratës. Forma është manifestim i jashtëm i përmbajtës së
kontratës. Ekzistojnë lloje apo modalitete të ndryshme të formave të kontratës dhe disa nga
to janë: Dhënia e pëlqimit për lidhjen e kontratës  Lidhja e kontratës me dorëzimin e
sendit Kushtet e veçanta për lidhjen e kontratës Për lidhjen e kontratës përveç kushteve të
përgjithshme duhet të përmbushen edhe kushtet e veçanta të cilat janë:
1) Forma solemne e kontratës-është forma qenësore e kontratës dhe elementi konstituiv i
saj. Kjo formë e kontratës mund të parashihet sipas ligjit ose sipas vullnetit të palëve dhe
rëndomë paraqitet në formë të shkruar. Kështu është më mirë sepse më lehtë mund të
vërtetohet dhe verifikohet vullneti i shprehur i palëve. Nëse humbë kontrata ekzistimi i saj
mund të pranohet me dëshmitarë ose me ndonjë provë tjetër valide
2) Forma promovuese e kontratës - edhe pse kojo formë e kontratës nuk është element
qenësor për ekzistimin e saj, kjo shërben si provë,se vullneti i palëve është shprehur në
dokumentin e saj,ndaj ajo në rast konteksti shërben si dëshmi për vërtetimin e ekzistimit të
tij. Këtu kemi të bojmë me formën provuese të kontratës. në të drejtat nacionale të shteteve
më me traditë në drejtësi dhe biznes,por edhe në shum shtete tjera forma me shkrim si
provë e kontratës sanksionohen me ligjet përkatëse dhe aplikohen për të gjitha kontrata me
vler mbiminimale
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3) Forma ligjorë e kontratës-ekzistonë atëher kur për vlefshmërin e saj,ligji e parasheh
formën e caktuar. Kjo formë e kontratës parashihet dhe zbatohet për lidhjen e kontratës,për
ndërtim ,licencë,sigurin,dorëzimin,kredinë etj.
4) Forma kontraktuese e kontratës-esenca dhe qëllimi i kësaj formë është që palëve
kontraktuese t’iu mundësohet shprehja e lirë e vullnetit të tyre,jo vetëm në përzgjedhjen dhe
caktimin e formës së kontratës së tyre,por edhe të realizohet parimi i lirisë së kontraktimit
të palëve,në të drejta kontraktuese. Kjo liri e kontraktimit ,si dhe shprehja e lir e vullnetit të
palëve,nuk janë të pakufizushme as absolute,por ato duhet të sillen brenda suazave të
lejuara të sistemit juridik të një vendi të caktuar por edhe të normave etike dhe morale.
1.2 Negociatat dhe Lidhja e Kontratës
Lidhjes së kontratës i paraprijnë bisedimet midis subjekteve të caktuara. Subjektet e
interesuara mund të bisedojnë për elementet e caktimit të lartësisë së çmimit, për mënyrën
dhe vendin e dërgimit, për cilësinë e sendit, për pagesën etj. Këto bisedime e kanë
karakterin e parapërgaditjes rreth lidhjes së kontratës. Negociatat i paraprijnë lidhjes së
kontratës dhe nuk obligojnë. Rëndësia e negociatave shprehet në faktin që palëve t’u
mundësohet njohja se me çka detyrohen, të njihen me pasojat juridike të kontratës që do të
lidhet, të njihen me solvencën e palës tjetër etj. Negociatat kanë ndikim me rastin e
interpretimit të kontratës dhe të Kontrata, si burim i lindjes së detyrimeve, ashtu si çdo fakt
tjetër juridik, ka një fillim, ekzistencë dhe mbarrim. Fillimi i ekzistencës së kontratës,
shënohet nga koncepti i lidhjes së kontratës. Kontrata quhet e lidhur kur palët kontraktuese
të jenë marrë vesh mbi pjesët përbërëse esenciale të kontratës. Kontrata quhet e lidhur kur
palët kanë shfaqur në mënyrë të ndërsjelltë vullnetin e tyre, duke u marrë vesh për të gjitha
kushtet thelbësore të saj. Kontrata do të quhet e lidhur kur palët kanë shprehur lirisht
vullnetin e tyre, se janë dakord mbi të gjitha kushtet thelbësore. Në çastin e bashkimit të
vullnetit të tyre kur ligji kërkon plotësimin e ndonjë forme të veçantë (kontrata formale),
ose dorëzimin e sendit (kontrata reale).
2.1.3 Oferta
Oferta është shprehje e vullnetit të një përsoni me anë të të cilit e fton personin tjeter të
caktuar me qëllim që të lidhë kontratën. Përsoni që ofronë kontraten quhet Ofertues,kurse
përsonit të cilit i ofrohet quhet i Ofertuar. Me ofertë merret iniciativa për lidhjen e

12

kontratës. Oferta është propozim për lidhjen e kontratës që i bëhet personit të caktuar e cila
përmban të gjitha pjesët përbërëse esenciale të kontratës Oferta është deklarimi i njëanshëm
i vullnetit i drejtuar palës tjetër me qëllim të pranimit. Pala që bën propozimin për lidhjen e
kontratës quhet propozues ose ofertues. Iniciativa e saj për lidhjen e kontratës quhet
propozim ose ofertë. Që të jetë dhënë nga personi i cili ka për qëllim të lidhë kontratën
(ofertuesi) ose nga personi i autorizuar i tij (autorizuesi i ofertuesit). Ti përmbaj elementet
thelbësore për lidhjen e kontratës (esentialia negoti), të cilën dëshirojnë ta lidhin Të
përmbajë qartë dhe seriozisht vullnetin e shprehur të propozuesit se dëshiron të lidhë
kontratë në bazë të kushteve të propozuara. Oferta duhet të bëhet në formën me shkrim nëse
lidhet kontrata formale.
2.1.4 Kontratat kryesore ekonomike

1. Kontrata për licencë
2. Kontrata për llogarinë rrjedhëse bankare
3. Kontrata për deponimin e Letrave me Vlerë
4. Kontrata për sefin
5. Kontrata për themelimin e marrëdhënjes në punë
6. Kontrata për Know - How
7. Kontrata për franshizing
8. Kontrata për shitblerje
9. Kontrata komisionare
10. Kontrata për shpedicionin
11. Kontrata për lizingun
12. Kontrata për sigurimin
13. Kontrata për ndërtim
14. Kontrata për faktoring
15. Kontrata për qira
16. Kontrata për alotman
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17. Kontrata për licencë3
4

2.2E DREJTA BIZNESORE KONTRAKTORE

Kuptimi dhe përmbajtja e të drejtës së detyrimeve
E drejta e detyrimeve është një tërësi e rregullave juridike me të cilat rregullohen
mardhëniet e detyrimeve, përkatësisht mardhëniet në të cilat njëra pale (kreditori) është i
autorizuar të kërkojë nga pala tjetër (debitori) kryerjen e ndonjë veprimi të cilin pala tjetër
duhet ta përmbushë.
Karakterisitikat themelore të drejtës së detyrimeve janë: relativiteti i mardhënieve së
detyrimeve, dispoziviteti i mardhënieve së detyrimeve dhe veprimi si objekt i mardhënieve
së detyrimeve. Relativiteti i mardhënieve të detyrimeve do të thotë se mardhëniet e
detyrimeve veprojnë vetëm ndërmjet palëve që janë në mardhënie konkrete të detyrimeve.
Dispozicion i mardhënieve të detyrimeve: do të thotë se palët kontaktuese vendosin vetë se
a do të hyjnë në një mardhënie të detyrimeve dhe e përcaktojnë përmbajtjen e mardhënieve
përveq natyrisht, kufizimeve që dalin nga rregullat e moralit. Veprimi si objekt i
mardhënieve të detyrimeve: është çdo veprim njerëzor pozitiv ose negativ të cilin debitori i
mardhënies së detyrimeve është i detyruar t’ia kryejë kreditorit.
Presupozimet për lidhjen e kontratës – Kontrata.
Kontrata është veprim i dyanshëm juridik që lindë me shprehjen e lirë të vullnetit të palëve
kontraktuese (me konsensusin e palëve) ose me shitjen e sendeve. Janë të njohura disa
grupe të kontratave sipas llojit, nga të cilat më të rëndësishme janë grupi i kontratave të
njëanshme detyruese dhe të dyanshme detyruese dhe grupi i kontratave formale dhe jo
formale.

3

Galgano Francesco – E drejta private – Botimi i III, Tiranë 2006

4

Galgano Francesco – E drejta private – Botimi i III, Tiranë 2006
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Kontrata lind kur njëra palë

kontraktuese pranon ofertën e palës tjetër. Oferta është

propozim për lidhjen e kontratës të cilën njëra palë ia dërgon tjetrës dhe ajo duhet ti
përmbajë të gjitha elementet thelbësore të kontratës së ardhshme, ndërkaq e detyron
ofertuesin deri në afatin e caktuar për pranimin e saj.
2.2.1 Sigurimi i mardhënies kontraktore
Pjesmarrësit në një mardhënie juridike detyruese dëshirojnë që me lidhjen e kontratës të
arrijnë rezultate të caktuara por, shpeshherë ndodhë që detyrimi të mos përmbushet ose të
përmbushet me vonesë. Së këndejmi mardhënia juridike detyruese, përkatësisht përmbushja
e saj mund të sigurohet me anën e kaparit, retencionit, garancisë, penaleve ose me anën e
pengut.
2.2.2 Ndryshimi i subjekteve të mardhënies kontraktore
Ndryshimi i subjekteve të mardhënies kontraktore mund të bëhet si në anën e kreditorit
ashtu dhe në anën e debitorit. Ndryshimet në anën e kreditorit bëhen në formë të cedimit
dhe asignacionit, ndërkaq në anën e debitorit si marrje përsipër e borxhit dhe e detyrimit për
përmbushjen e kontratës. Shuarja e mardhënies kontraktore mardhënia juridike detyruese
shuhet në njërën nga këto mënyra: me përmbushje, me pamundësin e përmbushjes, me
zgjidhjen e kontratës, me faljen e borxhit, me kompensim, me denoncim, heqje dore, me
skadimin e kohës, me vdekjen e debitorit ose kreditorit, me barazim, përkatësisht
kompenzimin e kërkesave dhe borxheve, me novacion dhe dispozita juridike.
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2.3KONTRATAT NË BIZNES
2.3.1. Kontrata e detyrimeve
Kontrata është burimi kryesor dhe më i rëndësishëm i mardhënieveë detyrimeve.
Kontrata është marrëveshje e dy a më shumë personave që ka për qëllim :
-

Te krijojë

-

Te ndryshojë ose

-

Te shuaj një mardhënie juridike të detyrimit .

Kontratat hyn në grupin e punëve juridike të dyanshme. Me anë të kontratës krijohet
detyrimi i ri, ndryshohet marëdhënia ekzistuese e detyrimit, përkatesisht me anën e saj
shuhen detyrimet.
Me anë të kontratës rregullohen marrëdheniet e pjesemarrësve në qarkullimin e mallërave
dhe në dhënien e shërbimeve.
Me anë të kontratës bëhet qarkullimi i brendshëm ashtu edhe ndërkombëtar i mallërave.
Me anë të kontratës bartet pronësia, kurse në disa të drejta të tjera ajo është bazë për
kalimin e pronesisë.

2.3.2 Terminologjia e kontratës
Terminologjia e lidhur me përcaktimin e kontratës nuk është unike sepse përvec termit
kontratë përdoren edhe termat tjerë si:
Konvente, traktat, pakt, dakordim, marrëveshje.
Termi konvente përdoret në marëdheniet ndërmjet shteteve lidhen konventat e ndryshme
për rregullimin e cështjeve midis dy apo më shumë shteteve.
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Marrëveshje është term i cili përdoret në kuptimin e ngushtë, që të shënojë edhe bisedimet
që paraprijnë lidhjes së kontratës.
Me traktat ndërkombëtar konsiderohet cdo pajtim I vullnetit ndërmjet shteteve me qëllim të
krijimit, ndryshimit ose ndërprerjes së ndonjë raporti juridik reciprok ose marrëveshje e
karakterit kontraktual ndërmjet shteteve ose organizatave të shteteve me të cilat krijohen të
drejtat dhe detyrimet për palët. 5
Dakordimi është shprehje që përdoret për të përcaktuar se palët janë pajtuar për ndonjë
pjesë të kontratës ose për ndonjë dispozitë të saj që ka qenë e paqartë.

2.3.3 Fushat e zbatimit të kontratës
Fusha e zbatimit të kontratës është e gjerë. Kontratat zbatohen gati në të gjitha degët e së
drejtës, përveç drejtës penale.
Në të drejtën e punës kontratat gjejnë shprehje në marredhëniet rreth punës, në kontrata
kolektive të punës.
Në të drejtën ekonomike më së shumti zbatohet kontrata për qarkullimin e mallërave dhe
për kryerjen e shërbimeve.
Në të drejtën ndërkombëtare publike me anë të kontratës rregullohen marrëdhëniet midis
shteteve.
Në të drejtën financiare kontratat zbatohen në rregullimin e transaksioneve të ndryshme
financiare.
Kontratat më së shumti zbatohen në të drejtën e detyrimeve.

2.3.4 Parimet e së drejtës kontraktore
Parimet themelore të së drejtës kontraktore janë:
Parimi i lirisë së kontraktimit dhe
Parimi i konsensualizmit.

5

Jemes J. E. , The Negatiaton and Administration of Hotel and Restaurant Management Contracts, Ithaca,
New York 1988
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Liria e kontraktimit është njëri ndër parimet themelore të së drejtës kontraktore. Parimi i
lirisë së kontraktimit paraqet mundësi për pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimet që me
vullnetin e tyre të lirë t’i rregullojnë marrëdhëniet reciproke juridike të detyrimeve.

2.4 Parimi i lirisë së kontraktimit
Që me cdo subjekt i së drejtës të vendosë lirisht të lidhë ose të mos lidh kontratën e caktuar.
Që çdo subjekt i së drejtës të zgjedhë lirisht personin me të cilin do lidhë kontratën. Që
subjektet e së drejtës të caktojnë lirisht përmbajtjen e kontratës, formën dhe mënyrën e
lidhjes së saj.
Që subjektet e së drejtës të vendosin lirisht mbi ndërrimin dhe mënyrat e shuarjes së
kontratës.
Në rast se kontrata lidhet ndërmjet subjekteve me shtetësi të ndryshme, subjektet e së
drejtës mund të zgjedhin lirisht legjislacionin i cili do të zbatohet në kontratën e tyre, si dhe
të caktojnë gjykatën në rast kontesti ndërmjet palëve. Sipas përfaqesuesve të autonomies së
vullnetit detyrimet krijohen me vullnetin e plaëve. Vullneti i palëve ka fuqi detyrimi dhe ai
është mbi ligjin.

2.4.1 Kufizimi i lirisë së kontraktimit
Liria e kontraktimit për subjektet e së drejtës nuk është e pakufizuar. Liria e kontraktimit
kufizohet; në pikëpamjet të mundësisë së zgjedhjes së palëve kontraktuese. Në pikëpamje
të përmbajtjes së kontratës. Në kontratat formale nëpërmjet formës së kontratës. Në lidhjen
e kontratave kolektive. Në raste kur për lidhjen e kontratës kërkohet dhënia e pëlqimit.
Kufizimi i lirisë së zgjedhjes së palës kontraktuese ekziston psh. Prodhuesit e bimëve
industriale duhet këto prodhime t’ua dorëzojnë përpunuesve të tyre ose atyre të cilët i ka
caktuar ligji. Kjo vlen edhe për prodhuesit e bakrit, plumbit, arit, etj.
Liria e kontraktimit kufizohet në pikëpamje të përmbajtjes së kontratës. Disa kontrata sipas
ligjit e kanë përmbajtjen të caktuar, ku palët nuk kanë mundësi të ndryshojnë asgjë.
Psh. Kontrata mbi kredinë që lidhet ndërmjet bankës dhe kërkuesit të kredisë etj.
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Liria e kontraktimit është e kufizuar me kontrata formale, në të cilat forma parashihet ose
sipas ligjit, ose sipas kontratës.
Të tilla janë kontratat mbi shitjen e sendeve të paluajtshme, kontratat mbi ndërtimin,
kontratat mbi shfrytëzimin e banesës. Nësë forma nuk respektohet nga subjektet, kontrata
është e pavlefshme.
Liria e kontraktimit kufizohet në raste kur kërkohet dhënia e pëlqimit, kur kërkohet leja ose
pëlqimi për mbrojtjen e interest individual, psh. Kujdestari jep pëlqimin për të mbrojturin.

2.4.5Parimi i konsensualizmit
Parimi i konsensualizimit është parimi i dytë i rëndësishëm i së drejtës kontraktore. Ky
parim do të thotë se kontrata mund të lidhet thjesht në bazë të vullnetit të palëve
kontraktuese “ solo consensus” pa pasur nevojë për përmbushjen e formës së caktuar.
Në bazë të këtij parimi kontrata lidhet duke u mbështetur në bona fides – në mirëbesimin, e
palëve kontraktuese6.

6

Hetemi Dr. Mehdi – E drejta me njohuritë themelore të së drejtës afariste, Prishtinë 2006
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7

KUPTIMI I KONTRATËS MENAXHERIALE
2.4 Kontrata e menaxhmentit

Është një konstruksion i ri i të drejtës kontraktuale që fare pak shfrytëzohet në praktikën
tonë juridike dhe shoqërore. Kjo kontratë konsiderohet një akt kontraktual i kompozuar me
elemente dhe karakteristika të kontratave tjera në bazë të te cilaverregullohen marrëdhënia
komplekse ndërmjet ndërmarrjeve të caktuara ku njëra ndërmarrje me mirëbesim ia
dorëzon ndërmarrjes tjetër zakonisht të specializuar menaxhimin respektivisht drejtimin e
ndërmarrjes.
Njëra ndër karakteristikat e veçanta të kësaj kontrate ndërlidhem për faktin se kemi të
bëjmë me udhëheqje profesionale të ndërmarrjes nga menaxheri (personi) i cili ka në
posedim dijen dhe përvojën nga lëmi të ndryshme, (biznesit dhe organizmit të marketingut,
financave dhe planifikimit). Sipas kësaj kontrate, pronari i ndërmarrjesia beson një
ndërmarrje tjetër – menaxherit punët menaxhuese dhe kontrollin e biznesit për një periudhë
dhe kompensim të caktuar. Menaxhimi i ndërmarrjes më së shpeshti i besohet ndërmarrjes
së specializuar për llojin për katës të veprimtarisë,pra që ofron dije dhe përvojë në fushën e
planifikimit,organizmit, financave, marketingut dhe të ngjashme e cila në këtë punë
paraqitet si menaxhues dhe operator. Ndërmjet kontraktuesve krijohen marrëdhënie
afariste, ku në këtë mënyrë një ndërmarrje i mundësohet shfrytëzimi i përvojës dhe dijës së
huaj për menaxhim duke krijuar kështu kushte për një afarizëm dhe zhvillim më të
suksesshëm të saj.
Kontrata mbi menaxhmentin sipas rregullit nuk është kontratë e emërtuar, mirëpo ndërmjet
palëve

rregullohet

dhe

lidhet

sipas

parimeve

të

përgjithshme

të

së

drejtës

kontraktore. Krahas punëve bizneore, kjo kontratë paraqitet në masë të caktuar në
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përmbajtje të caktuar varësisht nga lëmi në te cilën paraqitet. Me kontratën e menaxhmentit
krijohet ajo marrëdhënie biznesore me të cilën janë të kyçur tre subjekte: Pronari i
ndërmarrjes e cila është në vështirësi; operatori menaxheria (individ, grup, kompani e
specializuar për këtë lloji të veprimtarisë) vetë ndërmarrja. Çështja e natyrës juridike e
kontratës mbi menaxhemntin se a është operatori menaxherial agjent i cili kontakton për
llogari të huaj, kjo përgjegjësi do të sqarohet dhe bazohet në parimet e agjencisë ne të cilën
këtë përgjegjësi do ta përcaktojë e drejta kontraktore. Sipas një mendimi kjo kontratë është
marrëveshje e agjencisë operatorit menaxherial dhe agjent i pronarit dhe vepron në emër të
pronarit e jo në emër të vetin.
Kjo kontratë përmban edhe dispozita lidhur me borxhet dhe detyrimet tjera nga afarizmi i
bërë në emër të pronari e të cilat janë të këtij të fundit ndërsa menaxhmenti operator nuk
është përgjegjës për përmbushjen e këtyre detyrimeve. Kontrata për menaxhmentin në
praktikën afariste ndërkombëtare paraqitet gjithnjë në trajtë gjithë përfshirëse të kontratave
formularë me të cilat rregullohet marrëdhënia e posaçme – edhe pse me element të
kontratës mbi veprën dhe mandatin).

2.4.1 Elementet e kontratës mbi menaxhimin

Me kontratën mbi menaxhimin kuptojmë një lloj të veçantë të një institucioni juridik mbi
bazën e së cilës qeverisja, drejtimi dhe udhëheqja e një subjekti juridik respektivisht
ndërmarrja e caktuar i besohet një subjekti tjetër juridik, respektivisht ndërmarrjes
(menaxhere). Me anë të kësaj kontrate subjektit të caktuar i besohet organizimi, udhëheqja
dhe drejtimi i aktiviteteve të caktuara duke përfshirë këtu detyrime specifike për qëllimin
dhe kriteret e menaxhmit dhe të kompensimit për punën e kryer. Andaj, kontrata mbi
menaxhimin bartë në vete autorizime të caktuara për drejtimin dhe qeverisjen e ndërmarrjes
– subjektit juridik ose një ndërmarrjeje i bartet një ndërmarrje ose person tjetër juridik
(menaxherin) nën menaxhim gjë e cila rrjedhimisht ka ndikim edhe në statusin e
ndërmarrjes e cila qeveriset. Nga këto shkaqe, kontrata mbi menaxhmentin është e kreacion
i botë biznesore moderne gjë që në vete përfshinë në një masë të caktuar të elementeve të
kontratës mbi ofrimin e shërbimeve, elemente të kontratës mbi rregullimin statusor si dhe
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elemente të caktuara e të kombinuara të kontratave tjera siç janë ato të franshizingut –
ekskluziviteteve, ligjit mbi të drejtat e autorit, të pronës, etj.
Ndër karakteristikat themelore të kësaj kontrate konsiderohet të jenë ato se menaxherit i
transferohen të drejtat menaxhuese siç janë funksionet qeverisëse dhe drejtuese që burojnë
po nga e njëjta kontratë e lidhur nga ana e personit të caktuar juridik. Si rregull, për të kryer
këtë detyrë kontraktuale, menaxheri do te marr kompensimin por edhe të drejtën e kontrollit
të kapitalit të ndërmarrjes nëse me kontratë nuk është përcaktuar ndryshe. Në këtë mënyrë
menaxheri respektivisht operatori e merr përgjegjësinë e plotë menaxheriale për drejtimin e
punëve sipas duke e përfshirë këtu edhe rolin pasiv të subjektit juridik me të cilin ka lidhur
kontratë nga i cili i janë besuar punët qeverisëse dhe drejtuese. Kjo kontratë ndryshon nga
kontrata mbi konsultingun, që si lëndë ka vetëm disa shërbime menaxheriale ose ofrimin e
disa shërbimeve teknike. Kjo sepse te kontrata e konsultingut e rëndësishme është
veprimtaria dhe kapaciteti këshillues dhe arritja e rezultateve varet nga cilësia e dhënies dhe
pranimit të këshillave nga ana e atyre që kanë kontrollin menaxherial.
Kontrata mbi menaxhimin krijon marrëdhënie të caktuar biznesi në të cilën përfshin tri
subjekte:
pronari i ndërmarrjes – përfaqësues i personit juridik që është në
disa vështirësi, menaxheri, operatori (i cili është zakonisht një entitet ligjor i specializuar
për këtë aktivitet) dhe vet e ndërmarrja.
Realizimi i kësaj marrëveshje mund të arrihet nëse për këtë janë akorduar menaxheri –
operatori me pronarin e ndërmarrjes ose me ndërmarrjen. Kur bëhet fjalë për ndërmarrjene
cila është në vështirësi, e cila eventualisht mund të jetë ndërmarrje publike, atëherë në cilësi
të palës kontraktuese palë në kontratë hynë menaxherie i cili bazë të ligjit ose në qazë të
akteve tjera juridike është në një marrëdhënie biznesi me shtetin (përfaqësuesit e të cilëve
janë në bordin e drejtorëve të kompanive publike).
Lidhur me natyrën juridike të kontratës mbi menaxhimin, në rast kur mund të shtrohet
pyetja se a bëhet fjalë për një menaxher agjent ose për një kontraktuesi të pavarur, atëherë
studimi i çështjes ka një ka rëndësi praktike dhe teorike dhe analizohet nga disa pikëpamje.
Sipas të parës, kontrata e menaxhimit është kontratë e agjenturës ku menaxheri është agjent
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i pronarit dhe vepron në emrin e pronarit e jo në emrin e vet. Në këtë rast menaxheri sipas
këtij botëkuptimi ka detyrime dhe përgjigjet për afarizmin e vet vetëm në rast të mashtrimit,
neglizhencës ose pakujdesisë absolute. Nga ky këndvështrim kontrata mbi menaxhimin
konsiderohet një marrëveshje e shkruar në mes të pronarit dhe menaxherit në bazë të se
cilës pronari e angazhon menaxherin që të bartë përgjegjësi të plotë për afarizmin dhe
drejtimin e objektit të kontratës nën përgjegjësin e pronarit që të njëjtit t’i paguaj të gjitha
shpenzimet për afarizëm.
Kontrata e menaxhimit në praktikën e biznesit formohet në mënyrë autonome ndërkaq
parimi se në këtë rast bëhet fjalë agjenturën, nuk ju përshtatet marrëdhënieve reale mbi
bazën e të cilat krijohet kjo kontratë. Pikërisht nga kjo rrjedh kuptimi se kontrata mbi
menaxhimin është kontratë e pavarur mbi bazën e të cilës menaxheri kontrakton në emrin e
vet me pronarin në këmbim të një mase të shpërblimit.
Në të njëjtën kontratë, menaxheri detyrohet të ofrojë shërbime të cilat kanë të bëjnë më
posedimin e një seri njohurive nga fushat organizative, biznesore, marketingut, komerciale
dhe njohuri tjera të cilat ai duhet t’i zbatojë në ndërmarrje dhe mbi bazën njohurive të cilat
konsiderohet se i posedon në mënyrë automatike merr edhe përgjegjësitë për lëshimet
eventuale.

2.4.2 Përmbajtja e kontratës mbi menaxhimin
Për palët kontraktuese kontrata e menaxhimit përmban dispozita për lëndën e kontratës, për
të drejtat dhe detyrimet e menaxherit, të drejtat dhe detyrimet e subjektit juridik – pronarit,
qëllimeve që duhet arrihen, përgjegjësive të palëve kontraktuese, ndryshimeve –
modifikimve dhe mënyrës së shuarjes së kontratës. Zakonisht këto kontrata lidhjen si
kontrata formulare, të standardizuara ose të adhezionit.

2.4.3 Lënda e kontratës

Lëndë e kësaj kontrate është organizimi dhe udhëheqja respektivisht, drejtimi i veprimtarisë
së ndërmarrjes e cila konsiderohet që është në “vështirësi”. Sipas kësaj menaxheri në cilësi
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të operatorit e kontrakton detyrimin ndaj pronarit të ndërmarrjes në vështirësi që do ofron
kujdesin profesionale. Prandaj, bëhet fjalë për veprimtari profesionale të drejtimit të
ndërmarrjes nga ana e menaxherit që nënkuptohet si tërësi të drejtash dhe shërbimesh,
njohurive dhe përvojave në drejtimin dhe zhvillimin e ndërmarrjes. Kështu për shembull,
menaxheri drejton punët e planifikimit, organizimit dhe koordinimit të tyre, veprimtarive
financiare dhe kontabël organizimin e prodhimtarisë, arsimimin e personalit, marketingut
dhe distribuimit.

2.4.4 Kohëzgjatja e kontratës

Në kontratën e menaxhmentit parashikohen periudha të afarizmit respektivisht kohëzgjatje
të kontratës me kusht se e njejta nuk është kontraktuar me kohë të pacaktuar. Kështu p. sh.
nëse kjo kontratë nuk ka dispozita mbi kohëzgjatjen atëherë kjo mund të interpretohet si
vullnet i palëve kontraktuse në këtë plan. Nga kjo mund të konstatojmë se disa kontrata mbi
menaxhmentin mund të ekzistojnë në një afat të pacaktuar dhe të ndërpriten me kërkesën
ose veprimin për anulim nga njëra nga palët kontraktuese ose në bazë të marrëveshjes të
palëve kontraktuese. Nëse kontrata mbi menaxhmentin lidhet për kohë të caktuar (koha
sdandarde nga 3 deri në 5 vite) e njejta ka mundësi që vazhdohet. Në raste kur bëhet fjalë
për kontrata mbi menaxhimin e shërbimeve hoteliere, sipas rregullit, lidhen për një
periudhë me të gjatë kohore nga 10 deri 20 vite.

2.4.5 Kompensimi menaxherial
Pronari i ndërmarrjës në vështirësi i ofron tarifën e kontraktuar të kompensimitmenaxherit–
operatorit me qëllim që ky i fundit të mbulojë shpenzimet e operimit dhe sigurojë edhe
pjesën e fitimit. Kompensimi menaxherial, sipas rregullit, përbëhet nga disa elemnte të cilat
janë: kompensimi bazë ose fillestarë dhetarifat stimuluese. Kompensimi bazë përcaktohet
shumë fikse ose në bazë të përqindjes bruto të te hyrave deri sa të përcaktohen tarifat
stimuluese mbi bazën e fitimit. Tarifa stimuluese parasëgjithash konstituohet me qëllim të
motivimit të menaxherit për realizimin e fitimeve sa më të mëdha. Tarifat stimuluese
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rregullohen ose përcaktohen mbi bazën e fitimit ose premive të prodhimit, varësisht se për
cfarë ndërmarrje menaxhuese bëhet fjalë.

2.4.6 Kompetencat menaxheriale dhe personeli
Në këtë kontratë në mënyrë të vecantë theksohen dispozitat për personalin dhe të dhena të
gjera mbi kompetencat menaxheriale të operatorit. Në këtë mënyrë menaxheri sipas
kontartës merr përgjegjësinë për drejtimin dhe aftësimin e personelit me qëllim të kryerjes
së një seri punëv dhe operacioneve në ndërmarrje.Menaxheri i përgjithshëm mundet në
bazën e kontratës së menaxhmentit të angazhojë ekspertë në mënyrë që të arrijë qëllimet
nga kontrata e menaxhmentit. Menaxheri i përgjithshëm ka pushtet të plotë në lidhje me
drejtimin e aktiviteteve si dhe të gjitha autorizimet e nevojshme për zbatimin efikas të
detyrave, të drejtën që të pranojë dhe heq punëtorë, t'i avancojë ose dënojë të njëjtit të cilët i
paguar pronari i ndërmarrjes.

2.4.7 Detyrimet e palëve kontraktuese
Menaxheri – operatori është i detyruar që t'i kryjë punët e kontraktuara sipas kontratës mbi
menaxhmentin duke e pasur parasysh kujdesin profesional, të sillet me kujdesin e duhur të
ndërmarrësit të mirë, të ruaj dhe sigurojë të dhënat dhe informacionet e besueshme të
ndërmarrjes, të sjellet tërësisht në mënyrë lojale me ndërmarrjen. Ai është i detyruar që të
informojë pronarin e ndërmarrjes për çështje të ndryshme, për masat e marra çfarë ka në
plan që të veprojë, dhënien e raporteve kreative dhe raporteve mujire financiare etj. Pronari
i ndërmarrjes i cili mbi bazën e kontratës për menaxhmentin i ka besuar menaxhment –
operatorit të ndërmarrjës punët e udhëheqjes dhe të drejtimit, është i detyruar që të lehtësojë
zbatimin e aktiviteteve që duhet t'i realizojë menaxheri – operatori. Detyrimi i pronarit të
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ndërmarrjes është që të sigurojë mjete qarkulluese të fillestare të nevojshme për të vijuar
veprimtarinë biznesore.
E drejta e pronarit të ndërmarrjes i angazhuar sipas kontratës në fjalë është që të ketë
mundësi të hyjë në ndërtesat e ndërmarrjes në cdo kohë të arsyeshme dhe të monitorojë dhe
shikojë zhvillimin e biznesit, shikimin e librave biznesor, regjistrave, librave kontabël si
dhe monitorimin dhe shikimin e gjendjes fizike të pasurisë, inventarit dhe stabilimenteve
etj.

2.4.8 Përgjegjësia e palëve kontraktuese për kompensimin e dëmit

Menaxheri dhe ndërmarrja menaxhuese sipas rregullit nuk pranojnë përgjegjësi për dëme
ose humbje të tërthorta – indirekte pavarësisht se nga cilat kushte krijohen. Mirëpo, në anën
tjetër, natyra juridike e kësaj kontrate e pozicionon pronarin e ndërmarrjes në një pozitë që
të ketë përgjegjësi për rezultatet financiare edhe pse ai nuk ka ndikim në ato rezultate. Në
praktikë ndodh që me rastin e lidhjes së kontratës mbi menaxhmentin, pronari të kërkoi nga
operatori relativisht të bartë në vete përgjegjësinë për veprimtarinë biznesore të
ndërmarrjes. Prandaj, ka një tendencë që në kontratat e menaxhmentit një pjesë e rriskut
financiar të bartet në menaxherin dhe në këtë mënyrë t'i mundësohet pronarit një ndikim me
i madh në biznesin e ndërmarrjes. Për dëmet e qëllimshme të shkaktuara nga menaxheri si
rezultat e sjelljes së keqe i njëjti ka përgjegjësi të plotë. Dëmet dhe shoenzimet e tilla nuk
bien në barrë të profitit të operatorit por ato sipas rregullit i ngarkohen dhe i bartë vet
menaxheri. Mirëpo, nëse dëme ose shpenzimet tjera mund të jenë të shkaktuara nga shkaqet
tjera, atëhetrë menaxheri do i paguajnë llogari të ndërmarrjes dhe mund të ngarkojnë
profitin.

2.4.9 Ndërprerja e kontratës

Palët kontraktuese kanë mundësi që të ndërprenë kontratën çdo herë në marrëveshje të
dyanshme. Te ndërprerja e kontratës së menaxhimit ka mundësi të vije edhe për shkaqe
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tjera të cilat mund të jenë: personae, respektivisht kur është fjala për kontratën e cila lidhet
me subjekte me cilësi të veçanta, apo kur bëhet fjalë për përfundimin e ndërmarrjes
menaxheriale e që kontrata e njëjtë mund të transferhet në një ndërmarrje tjetër e cila
cilësohet si „trashëgimtare“ e ndërmarrjes e cila me herët e ka pasur të lidhur kontratën me
pronarin e ndërmarrjes.
Kontrata mbi menaxhimin mund të ndërpritet me kalimin e kohës për të cilën palët
kontraktuese e kanë lidhur por me kusht që në klauzolat e saja nuk është parashikuar
vazhdimi i kontratës dhe kur palët kontraktuese as që dëshirojnë që të vazhdojnë të njëjtën.
Shumë shpesh në kontratë parashihen mundësi të ndërprerjes së kontratës respektivisht
shkëputjes së saj. Kjo ndodhë në rastet kur menaxheri nuk arrin rezultate të parapara në
fushën e biznesit të cilat realisht edhe janë të kontraktuara. Po ashtu është potencuar më
sipër edhe menaxheri ka ta drejtë që të shkëpus kontratënme vet shkarkim posaçërisht në
rastet kur nuk i plotësohen kushtet e kontraktuara.
2.4.10 Përfitmet sipas kontratës së menaxhmentit

Kontrata mbi menaxhimin për palët kontraktuese (për pronarin, ndërmarrjen e caktuar dhe
menaxherin respektovisht ndërmarrjen menaxhuese) ofron një seri perfitimesh të cilat mund
të jenë: për pronarin – përmirësimin e drejtimit, udhëheqjës dhe rritjen e efikasitetit teknik
të ndërmarrjes, sigurimin e afarizmit të suksesshëm dhe rritjes së fitimit; Kontrata mbi
menaxhimin përveq që i siguron pronarit qëndrueshmeri të pronës dhe poltikave të
përgjithshme të ndërmarrjes, ajo në të njëjtin rregullon edhe bartjen e përgjegjësive aktuale
menaxheriale tek menaxheri. Në këtë kontratë pronari sipas rregullit i humb disa të drejta të
caktuara në kuptim të kontrollittë ndërmarrjës, pranimin dhe largimin e punojnësve,
përcaktimin e cmimeve, shpenzimeve të afarizimit, shfrytësimit tëllogarisë rrjedhëse të
parasë, etj. Por, pronari mban mbi vete edhe rrezikun që mund t'i kanoset biznesit nga
paaftësia eventuale e menaxherit ose operatorit në kuptimtë mbulimit të shpenzimeve dhe
pagesës së borxheve të krijuara. Objektivi kryesor i kontratës mbi menaxhmentin është mbi
të gjitha sigurimi i drejtimit dhe udhëheqjes sa më cilësore dhe stabile e biznesit të
ndërmarrjës. Pronari para se gjithash llogaritë në dituritë, aftësitë dhe praktikat e
menaxherit i cili e drejton ndërmarren në kahje pozitiv duke e rritur nivelin e prodhimeve
ose shërbimeve nëpërmjet zbatimit të teknikave të drejtimit inovativ dhe konceptit
krejtësisht të ri modern biznesor. Në tregtinë ndërkombëtare, pronari përfiton atëherë kur,
rritet plasmani dhe shitja e mallërave ose shërbimeve të ndërmarrjes si rezultat i angazhimit
të subjekteve të kontraktuara menaxheriale
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi i këtij prezantimi sot ishte informimi sado i vogël në lidhje me Kontratat biznesore.
Ne shpalosëm karakteristikat e përgjithshme të kontratave të lartë përmendura rendësinë e
tyre, me atë kuptuam se ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e jetës më
konkretisht në mjedisin biznesor.
Ku një rol kyq në idenë për fillimin e një aktiviteti bizneso, si dhe në ushtrimin e
aktiviteteve biznesore.
Nga ky hulumtim shkencor kuptuam se me lidhjen e kontratave shum biznese nuk do te
kishin problem te shumta siq kan shumica e bizneseve si p.sh.ndarja e pergjegjsive,ndarje e
fitimit etj, po ashtu kuptuam se si lidhen kontrtata,si klasifikohen ato si janë ato të vlefshme
dhe si arrihet deri te shuarja e një kontrate.
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METODOLGJIA

Për të realizuar këtë punim është përdorur metoda e studimit si; kërkim dytësor ( secondary
research ) I cili është përdorur për të studiuar konceptet teorike të shpërblimit në bazë të
performancës, për të kuptuar më mire mënyrën se si funksionon. Për këtë janë përdorur
artikuj të shumtë studimor.
Po ashtu grumbullimi i materialit nga ana e librave të ndryshëm, të dhëna nga përvoja
vetiake gjatë studimeve, konsulta dhe biseda të lira me studentët, konsulta me profesor,
diskutime etj.
Kam marrë rekomandime nga profesori gjatë ecurisë së punimit, po ashtu nga njerëz të
kualifikuar që punojnë dhe bëjnë kontrata.
Për realizimin e këtij studimi kam përdorur metoda të ndryshme duke ardhur në përfundim
se çfarë është e ligjshme dhe e paligjshme gjatë përpilimit të kontratave, si funksionojnë
kontratat, si lidhen kontratat, si bëhet marrëveshja mes dy palëve, cilat janë të drejtat e
kontraktuesve, vështërsitë që ata hasin në to, etj.
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5

PËRFUNDIME

Qëllimi i këtij prezantimi sot ishte informimi sado i vogël në lidhje me Kontratat biznesore.
Ne shpalosëm karakteristikat e përgjithshme të kontratave të lartë përmendura rendësinë e
tyre, me atë kuptuam se ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e jetës më
konkretisht në mjedisin biznesor.
Ku një rol kyq në idenë për fillimin e një aktiviteti bizneso, si dhe në ushtrimin e
aktiviteteve biznesore.
Nga ky hulumtim shkencor kuptuam se me lidhjen e kontratave shum biznese nuk do te
kishin problem te shumta siq kan shumica e bizneseve si p.sh.ndarja e pergjegjsive,ndarje e
fitimit etj, po ashtu kuptuam se si lidhen kontrtata,si klasifikohen ato si janë ato të vlefshme
dhe si arrihet deri te shuarja e një kontrate.
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